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SUMMARY
Today, the Citrus whitefly, Dialeurodes citri (Ashmead), is a very important pest
on all Citrus species throughout the citrus growing areas in Croatia. It causes direct
damage by sucking the plant juice from the leaves. Furthermore, immatures excrete
honeydew that stimulates sooy mold. The presence of sooty mold on
contaminated leaves interferes with the photosynthesis of plants. Citrus fruits
coated by sooty mold lose its market value. Because Dialeurodes citri is poorly
known in Croatia, this paper presents review of its morphology, biology, ecology,
distribution and control measures applied in the world.
Two other serious citrus pest from the family Aleyrodidae, Aleurothrixus floccosus
(Maskell) and Parabemisia myricae (Kuwana), that are domesticated in nearly all
countries of Mediterranean Basin are not recorded in Croatia yet. There is a
possibility that these pests could be introduced in Croatia, especially by importing
of host plant seedlings. For their proper identification, their morphological and
biological differences from Dialeurodes citri are given.
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SAETAK
Danas je titasti moljac agruma, Dialeurodes citri (Ashmead), jedan od najvanijih
tetnika ovih kultura u Hrvatskoj. Hrani se sisanjem liæa èime prièinjava izravne
tete. Nepokretne lièinke izluèuju mednu rosu na koju se naseljava skup gljivica
zvan èaðavica. Prisutnost èaðavice smanjuje asimilacijsku povrinu lista dok se
zamrljanim plodovima umanjuje trina vrijednost. Obzirom na neistraenost
odlika ove insekatske vrste kao i tete koje izaziva na agrumima, rad sadri pregled
njenih morfolokih, biolokih i ekolokih odlika, rasprostranjenost, te mjere
suzbijanja koje se primjenjuju u svijetu.
U gotovo svim mediteranskim zemljama su se udomaæile dvije izuzetno tetne
vrste titastih moljaca. To su Aleurothrixus floccosus (Maskell) i Parabemisia
myricae (Kuwana), a koje za sada nisu utvrðene u Hrvatskoj. Zbog moguæeg
unoenja ovih vrsta, osobito uvozom sadnica biljaka domaæina, a sa svrhom
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UVOD
U svjetskoj literaturi vrste familije Aleyrodidae najèeæe
nalazimo pod engleskim nazivom whiteflies, dok ih u
slobodnom prijevodu zovemo bijele muice. Hrvatski
taksonomski naziv ove skupine kukaca je titasti moljci
(Schmidh 1974). Najèeæi su u tropskim i subtropskim
predjelima Zemlje, a èitava familija obuhvaæa 1156 vrsta
razvrstanih u 126 rodova (Mound i Halsey 1978). Hrane
se biljnim sokovima. To su vani tetnici agruma, nekih
drugih stablaica i biljaka u zatiæenom prostoru. Osim
vrste Trialeurodes vaporariorum Westwood,
entomofauna titastih moljaca u Hrvatskoj  je slabo
istraena.
Tijekom posljednja dva desetljeæa titasti moljci postaju
sve vaniji  tetnici  agruma  u zemljama Mediteranskog
Bazena. Naime, ove egzotiène vrste su se dobro
prilagodile ambijentalnim uvjetima u podruèjima uzgoja
ovih kultura (Rapisarda i sur. 1990). Na Iberijskom
poluotoku je utvrðeno  pet  tetnih vrsta (Garsia Segura
i sur. 1992). Prema Rapisarda i sur (1996), samo tri vrste
su ekonomski vani tetnici agruma u mediteranskim
zemljama. To su: Dialeurodes citri (Ashmead),
Aleurothrixus floccosus (Maskell) i Parabemisia myricae
(Kuwana). Od navedenih vrsta, P. myricae je
najagresivnija u smislu naseljavanja novih podruèja.
Takoðer  je superiorna u odnosu na druge dvije vrste
ukoliko se naðu na istom stanitu (Rapisarda i sur. 1990;
Uygun i sur. 1990; Garcia Segura i sur 1992; Uygun i
sur. 1992; 1993, 1994). To se objanjava èinjenicom
da P. myricae ostvaruje èak 7-9 generacija godinje i
razmnoava se nespolno.
Agrume u Hrvatskoj napada samo jedna od ovih vrsta
i to je Dialeurodes citri.  Uvrijeeni engleski naziv vrste
je Citrus white fly. Hrvatski naziv je bijela muica
agruma, toènije titasti moljac agruma. Prvi put je uoèen
1977. godine u nasadima agruma u okolici Dubrovnika
(Bakariæ 1983).  Osim ovog navoda, u kojem se istièe
da je D. citri  potencijalno opasan tetnik agruma u
Hrvatskoj, nema domaæih struènih i znanstvenih izdanja
koja obraðuju ovu insekatsku vrstu. Danas je to doista
jedan od najvanijih tetnika agruma, posebice u gustim
i neprozraènim nasadima. U poslijednje vrijeme se
nastoji pokrenuti proces osuvremenjivanja agrumarstva
Hrvatske s naglaskom na proizvodnju odgovarajuæeg
sadnog materijala. Buduæi da intenziviranjem
proizvodnje agruma rastu problemi sa tetnicima trebati
æe obratiti veæu pozornost i na titastog moljca agruma.
Obzirom na neistraenost  vrste i tete koje izaziva, rad
sadri pregled zanimljivosti u svezi s podrijetlom i
proirenjem vrste, biljke hraniteljice, morfoloke,
bioloke i ekoloke odlike kao i mjere suzbijanja.
Trgovinom sadnica biljaka izmeðu kontinenata prenose
se i titasti moljci odnosno njihovi sesilni stadiji. Hrvatska
ne uvozi sadnice agruma veæ se oslanja na vlastitu
proizvodnju koja sortimentom odgovara naem
podneblju. Ovime je i vjerojatnost unoenja vrsta
Parabemisia myricae i  Aleurothrixus floccosus
smanjena. Meðutim, znajuæi da se uvoze razlièite sadnice
voæaka, ukrasnog grmlja i drveæa, koje su domaæini ovih
vrsta, ne moe se iskljuèiti moguænost njihovog
donoenja u Hrvatsku. Stoga rad sadri osnovne odlike
po kojima se ove dvije vrste razlikuju od Dialeurodes
citri,  a na temelju kojh ih je mogæe prepoznati.
Dialeurodes citri ( Ashmead, 1885)
Podrijetlo i irenje
Domovina titastog moljca agruma je Indija (Silvestri
1939; Reuther i sur. 1989; Mifsud 1995). Krajem 1880.
godine je introduciran sa sadnicama agruma na Floridu
a zatim diljem June Amerike (Balachowski i Mesnil
1936; Silvestri 1939). Polovicom ovog stoljeæa poèinje
se udomljavati na Mediteranu (Grandi 1951; Della Beffa
1961). Danas je prisutan u svim zemljama
Mediteranskog Bazena, bivem Sovjetskom Savezu,
Bliskom Istoku, Dalekom Istoku, Sjedinjenim Amerièkim
Dravama, Meksiku, Brazilu i Èileu (Martin 1987). U
susjednoj Italiji je prisutan u svim podruèjima gdje se
uzgajaju agrumi (Pollini i sur. 1993).
titasti moljac agruma je èlan hrvatske entomofaune od
1977. godine, kada je utvrðen u nasadima agruma u
blizini Dubrovnika (Bakariæ 1983). tetnik je vjerojatno
doneen sa sadnica razlièitih biljaka iz june Italije.
Temeljem vlastitih viegodinjih istraivanja, utvrðena je
nazoènost tetnika u svim podruèjima Hrvatske, od
Prevlake do Istre ukljuèujuæi i otoke, gdje je moguæ uzgoj
agruma.
Biljke domaæini
Domaæini titastog moljaca agruma su one biljne vrste
na kojima se odvija cjelokupan embrionalni i
postembrionalni razvoj tetnika. Tijekom vlastitih
istraivanja je utvrðeno da Dialeurodes citri  polae jaja
na liæe vrsta roda Bougainvillea. Iz poloenih jaja se
nisu razvijale niti lièinke prvog razvojnog stadija, to
znaèi da te biljke nisu domaæini tetnika.
titasti moljac agruma se hrani prvenstveno agrumima
(rodovi: Citrus, Poncirus i Fortunella) iako naseljava i
oteæuje druge biljne vrste, posebice vrste roda
Jasminum (Martin 1987). Mound i Halsey (1976)
navode 76 biljaka domaæina, zabiljeenih diljem svijeta.
U mediteranskom dijelu Turske, osim agruma utvrðeno
je 15 biljaka domaæina. To su: Pistacia lentiscus L.,
Corylus avellana L., Evonimus japonica L., Diospiros kaki
L., Melia azedarach L., Ficus carica L., Myrtus communis
L., Ligustrum vulgare L., Alianthus glandulosa Des.,
Punica granatum L., Jasminum  sp., Crategus sp.,  Acer
sp.,  Fraxinus sp. i Morus  sp. (Uygun i sur. 1990). Dakle,
iako preferira agrume Dialeurodes citri je polifagna vrsta.
Zanimljivo je dodati da je u Piemontu, u okolici Torina
gdje se inaèe ne uzgajaju agrumi, titasti moljac agruma
prvi put utvrðen 1986. godine na vrstama: Ligustrum
ovalifolium Hassk,  L. lucidum Ait., Syringa vulgaris L. i
Laurus nobilis L. Iste godine je pronaðen u pokrajini
Emiliji na vrsti S. vulgaris (Arzone i Vidano 1990).
Problem tetnika u okolici Torina se pokuava rijeiti
biolokim metodama suzbijanja to govori o visokoj
gustoæi populacije na vrstama roda Ligustrum.
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Poznavanje liste biljaka domaæina, koje nisu agrumi, je
bitno kod suzbijanja tetnika. Naime, ukoliko se takve
biljke nalaze u blizini nasada agruma treba i njih
obuhvatiti mjerama zatite kako ne bi predstavljale izvor
daljnje zaraze.
tetnost
Izravne i neizravne tete koje Dialeurodes citri izaziva
na agrumima i drugim  domaæinima opisuje niz autora
(Priore 1969; Uygun i sur. 1990; Pollini i sur.1993...).
Odrasli oblici titastog moljca agruma prièinjavaju tete
biljkama domaæinima tako to polau brojna jaja i hrane
se. Puno intenzivnije se hrane lièinke. Naseljavaju nalièje
listova gdje siu biljne sokove. Plodovi nisu izravno
napadnuti. Sisanje iscrpljuje napadnute biljke, premda
je teko odrediti toèan intenzitet tete. Jaki napad moe
izazvati uæenje i otpadanje liæa.
Lièinke tetnika obilno izluèuju mednu rosu koja je
izvrsna hranjiva podloga za razvoj èaðavice odnosno
gljivica Capnodium citri  Mont. (Ferraris 1938) i
Pleosphaeria citri Br. et Cav. (Castellani 1954). Za razvoj
gljivica pogoduju topla i vlana razdoblja. Èaðavica
prekriva listove, do njih ne dopire sunèevo svjetlo,
smanjen je intenzitet fotosinteze a time broj, velièina i
kakvoæa plodova agruma. Plodovi oneèiæeni èaðavicom
gube na trinoj vrijednosti. Prisutnost èaðavice
umanjuje estetski dojam, posebice ukrasnih agruma.
Nije utvrðeno da Dialeurodes citri prenosi virusne bolesti
a to je svojstveno za neke druge vrste familije
Aleyrodidae.
Opis vrste
Detaljni opis svih razvojnih stadija titastog moljca
agruma se nalazi kod Uygun i sur.  (1990). Morfoloke
odlike pupariuma, na kojima se zasniva identifikacija ove
i svih ostalih vrsta familije Aleyrodidae, navodi  Martin
(1987).
Odrasli kukci nalikuju moljcima (Slika 1). Tijelo im je
naranèaste boje, pokriveno snijenobijelim votanim
prahom. Duina tijela varira od 1,42 do 1,72 mm.
Mujaci su neto manji od enki. Glavena èahura je ua
od protoraksa. Ticala su sastavljena od sedam èlanaka.
Noge su jednostavne. Na dvoèlanim stopalima se nalaze
dvije kanðice i mjehuriæ za prihvaæanje. Dva para
prozirnih krila takoðer su pokrivena votanim prahom.
Prednja krila su relativno iroka u bazi. Nervatura je
reducirana. Dok kukac miruje, krila su poloena ravno
u odnosu na povrinu lista pa se izmeðu njih jasno vidi
meðuprostor.
Jaja (Slika 2) su teko uoèljiva golim okom. Prièvræena
su kratkom uspravnom drkom, duine 0,09 mm, na
nalièje lista. Slobodni vrni dio je zaobljen. Duina jaja
iznosi oko 0,2 mm. U poèetku su blijede uto-zelene
boje, pokrivena  bijelim votanim prahom s tijela enke.
Tijekom razvoja se naginju a boja prelazi u
svijetlosmeðu. Pred kraj embrionalnog razvoja se
uoèavaju jednostavne crvene oèi.
Lièinke imaju plosnato tijelo ovalng oblika. Boja inaèe
prozirnog tijela je utozelena.  Na trbunoj strani se
nalazi usni ustroj, par adhezivnih vreæica smjetenih
izmeðu srednjeg para nogu, te razvijene ili zakrljale
noge i ticala. Na leðnoj strani, na posljednjem èlanku
zadka je smjeten analni otvor s operkulumom i
lingulom, kroz koji izlaze kapljice medne rose. Izgled
analnog otvora je vaan za identifikaciju titastih
moljaca, kod vrste Dialeurodes citri je okruglog oblika.
Vidljive su i jednostavne crvene oèi. Nadalje, za ovu
vrstu je karakteristièno da dvije prsine trahealne brazde,
lijeva i desna, tvore zajedno sa sredinjim dijelom
tjelesne graðe lako prepoznatljiv oblik slova Y. Povrina
Slike 1-3. Dialeurodes citri - razvojni stadiji (Uygun i
sur. 1990): 1-Odrasli oblik, 2-Jaje, 3-Stadiji lièinke (a-
prvi stadij, b-drugi stadij, c-treæi stadij, d-èetvrti stadij)
Figures 1-3. Dialeurodes citri - development
stages(Uygun et al. 1990): 1-Adult, 2-Egg, 3-Larval
stages (a-1st stage, b-2nd stage, c-3st stage, d-4th stage)
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tijela je gola, bez debelih seta, votanih nakupina  i
slièno.
Lièinke prolaze kroz èetiri razvojna stadija (Slika 3). Samo
lièinke prvog stadija imaju tri para razvijenih nogu i
kreæu se, duge su oko 0,3 mm. Prelaskom u drugi stadij,
lièinke se prièvrste za nalièje lista pri èemu noge i ticala
krljaju. Od ovog stadija pa nadalje vidljiv je spomenuti
Y oblik. Najkrupnije su lièinke èetvrtog stadija èija se
duina tijela kreæe od 1,40 do 1,48 mm. Pojedini autori
ovaj stadij nazivaju predkukuljica.
Kukuljica je posljednji sesilni stadij (Slika 4). Izgledom
podsjeèa na titaste ui. Ispupèenija je od lièinki. Oèi su
krupne i sloene. Pred kraj razvoja se nadziru obrisi tijela
i krila odraslih oblika. Odrasli kukci izlijeæu iz pupariuma
(Slika 5) kroz raspuklinu u obliku slova T. Nakon
izlijetanja,  prazni prozirnobjeli pupariumi ostaju jo
dugo na listu.
Biologija i ekologija
Uygun i sur. (1990), Alma i sur. (1991) te Lloréns i
Capilla (1994) su prikazali rezultate opsenih istraivanja
biolokog ciklusa i ekolokih zahtjeva vrste u zemljama
Mediterana.
titasti moljac agruma prezimljava na nalièju lista kao
lièinka treæeg ili èetvrtog razvojnog stadija. Za toplih
zima moe doæi do izlijetanja odraslih kukaca i polaganja
jaja, ali  potpuni razvoj od jaja do odraslog oblika se
ne ostvaruje. Bioloki ciklus tetnika je podreðen
fenologiji agruma, toènije pojavi mladog porasta.
Dialeurodes citri ima dvije do tri generacije godinje.
Broj generacija ovisi o klimatskim odlikama pojedinog
podruèja kao i odlikama biljaka domaæina. Odrasli oblici
izlijeæu iz prezimjelih lièinki krajem travnja i poèetkom
svibnja. Naseljavaju mlado, razvijeno liæe proljetnog
porasta. Razmnoavaju se spolno a odnos spolova je 1:1.
Nakon nekoliko dana enke poèinju polagati jaja. Polau
ih pojedinaèno i iskljuèivo na nalièje lista. Jedna enka
poloi oko 120 jaja. Jaka zraèna strujanja mogu omesti
ovipoziciju. Nakon desetak dana (6-21) pojavljuju se
lièinke prvog stadija. Kreæu se traeæi mjesto za
hranjenje, ali ne naputaju matièni list. Nakon to se
ubue sisalom u list postaju nepokretne, a noge i ticala
krljaju. Razvoj lièinki traje 50-60 dana. Nakon proðena
èetiri stadija lièinke i stadija kukuljice izlijeæu odrasli
kukci. To se deava sredinom srpnja. Kod visoke gustoæe
populacije, enke polau jaja na ljetni porast i na starije
listove ali nikada na plodove. Mlade lièinke druge
generacije se javljaju poèetkom kolovoza, razvijaju se,
a nova pojava odraslih kukaca poèinje s prvim danima
rujna. Novi odrasli oblici lete tijekom rujna i listopada.
Do sredine listopada polau jaja na mlade listove
jesenskog porasta. Iz jaja izlaze lièinke treæe generacije
i razvijaju se. Lièinke treæeg i èetvrtog razvojnog stadija
prezimljavaju i tako se zatvara bioloki ciklus. U
podruèjima s neto otrijom klimom, dio lièinki druge
generacije se ne razvija do odraslog oblika veæ ostaje
na listovima, kao lièinka èetvrtog stadija, i èeka
prezimljavanje.
Na porast gustoæe populacije titastog moljca agruma
utjeèe visoka zraèna vlaga. Gusto saðeni nasadi agruma
su povoljni za razvoj tetnika, posebice ako su i zraèna
strujanja slaba. U Hrvatskoj nije uvrijeena rezidba
agruma to dodatno pogoduje stvaranju stanita
pogodnih tetniku. Tijekom vlastitih istraivanja, uoèeno
je da se dva susjedna nasada mogu potpuno razlikovati
po jaèini zaraze titastim moljcem, ukoliko je jedan
nasad saðen gusto a drugi nije. Nadalje, u intenzivno
odravanim nasadima koji se gnoje i zalijevaju tijekom
ljeta,  stalno izbija mladi soèni porast pogodan za
naseljavanje i polaganje jaja.
Prirodni neprijatelji
Prirodni neprijatelji, predatori i paraziti, smanjuju
gustoæu populacije tetnika. Predatori  titastog moljca
agruma su preteito polifagne insekatske vrste koje èine
sastavni dio entomofaune u nasadima agruma. Uygun i
sur. (1990) tvrde da njihov uèinak u smanjenju brojnosti
tetnika nije velik u podruèjima uzgoja agruma u
mediteranskom dijelu Turske. Autori su utvrdili est
predatorskih vrsta. To su: Chrysoperla carnea  Steph.
(Neur., Chrysopidae), Conwentzia hagani  Banks. (Neur.,
Coniopterygidae), Clitostethus arcuatus Rossi (Col.,
Coccinellidae), Chilocorus bipustulatus L.
(Col.,Coccinellidae), Exochomus quadripustulatus L.
(Col.,Coccinellidae) i Adonia variegata Goeze (Col.,
Coccinellidae). Osim ovih vrsta, na istoènoj, crnomorskoj
obali Turske je zabiljeena nazoènost predatorske boje
ovèice Serangium parcesetosum Sicard (Yigit 1992). Ova
vrsta je potencijalno vaan bio agens za suzbijanje
tetnika. Trogodinjim poljskim istraivanjem uèinka
predatora na brojnost titastog moljca agruma, na
vrstama roda Ligustrum u Piemontu, Alma i sur. (1991)
su utvrdili mortalitet lièinki od èak 59,36 %. Mortalitet
su izazvali autohtoni predatori: Pilophorus  perplexus
Dougl. et Scott (Het.. Miridae), Chrysopa viridana Schn.
(Neur., Chrysopidae), Semidalis aleyrodiformis Steph.
(Neur. Coniopterygidae) i Clitostethus arcuatus Rossi
Slika 4. Kukuljica (stvarna duljina 1.41 mm-original)
Figure 4. Pupa (natural length 1.41 mm-original)
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(Col., Coccinellidae), zajedno s abiotièkim èimbenicima.
Najvaniji parazit titastog moljca agruma je
endoparazitska osica Encarsia lachorensis How. (Hym.
Aphelinidae) (Mound i Halsey 1978; Barbagalo i sur.
1983).Od prirodnih neprijatelja treba jo spomenuti
entomopatogene gljivce. To su: Aschersonia aleyrodis
Webb., Aschersonia goldiana Lace et Ell. i Aschersonia
webberi  Faw. (Reuther i sur. 1989).  Za razvoj ovih
gljivica pogodna su suna razdoblja tijekom ljeta i jeseni.
Suzbijanje
Metode integrirane zatite agruma od titastih moljaca
su se poèele primjenjivati krajem sedamdesetih godina
u mediteranskim zemljama. One ukljuèuju sve
raspoloive mjere kojima se smanjuje brojnost tetnika,
a respektiraju autohtone prirodne neprijatelje.
Kulturalne mjere koje osiguravaju strujanje zraka izmeðu
stabala utjeèu na smanjenje brojnosti tetnika. Preporuèa
se sadnja na iroki razmak, prorijeðivanje kronji i
suzbijanje korova.
Metode bioloke borbe protiv titastog moljca agruma,
kao i drugih tetnih vrsta familije Aleyrodidae, na
agrumima su najvaniji naèin suzbijanja u veæini
mediteranskih zemalja. U predjelima Italije i Izraela gdje
se isputa endoparazitska osica Encarsia lachorensis,
Dialeurodes citri nije ekonomski vaan tetnik (Vidano i
Navone 1986; Barbagalo i sur. 1992; Pollini i sur. 1993;
Mifsud 1995). Isputanjem endoparazitske osice u
nasadima agruma u Turskoj, nisu postignuti
zadovoljavajuæi rezultati. U tamonjim uvjetima, kao
puno bolji bio-agens se je pokazala predatorska boja
ovèica Serangium parcesetosum (Uygun i sur. 1996).
Jednostavnu i ekonomiènu metodu umjetnog uzgoja
ovog predatora opisuje Yigit (1992a).
Kemijske mjere zatite se primjenjuju zimi i u kasno
proljeæe (Pollini i sur. 1993). Zimskim prskanjem
mineralnim uljem suzbijaju se lièinke treæeg i èetvrtog
razvojnog stadija. U kasno proljeæe se suzbijaju lièinke
prvog i drugog razvojnog stadija. Prag tetnosti za
mandarinu iznosi 5-10 mladih lièinki po listu a za limun
i naranèu  20-30. Kod izbora insekticida daje se prednost
mineralnom ulju pred organofosfornim insekticidima
zbog izbjegavanja negativnog uèinka na prirodne
neprijatelje. Iz skupine organofosfornih insekticida,
Pollini i sur. (1993) izdvajaju metidation jer nema
tetnog utjecaja na predatorske boje ovèice. U
nasadima gdje je zaraza jaka a eli se izbjeæi oneèiæenje
plodova èaðavicom, moe se prskati ljeti pa èak i u jesen,
u doba pojave mladih lièinki druge i treæe generacije,
uz pridravanje karence. Kod svih prskanja bitno je da
zatitno sredstvo dospije na nalièje lista gdje su
smjetene nepokretne lièinke.
Aleurothrixus floccosus  (Maskell, 1895) i Parabemisia
myricae (Kuwana, 1927)-potencijalni tetnici agruma
u Hrvatskoj
Premda Aleurothrixus floccosus i Parabemisia myricae
nisu èlanovi hrvatske entomofaune, zbog moguæe pojave
ovih vrsta, rad sadri kratki pregled njihovih odlika. U
cilju prepoznavanja i razlikovanja od Dialeurodes citri,
navedene su osnovne odlike svih triju vrsta (tablica 1),
prikazane morfoloke odlike pupariuma ovih vrsta vane
za njihovu toènu identifikaciju (Slika 5) prema Martin
(1987), Popis najvanijih biljaka hraniteljica
potencijalnih tetnika iznesen je u tablici 2, a prema
podacima: Mound i Halsey (1978), Uygun i sur. (1990)
te Garsia Segura i  sur. (1992).
Aleurothrixus floccosus  (Maskell, 1895)
Uobièajeni engleski naziv za vrstu Aleurothrixus floccosus
je Wooly whitefly, to bi u prijevodu znaèilo vunasti
titasti moljac. Ime je dobio po tankim votanim
izluèevinama, vunastog izgleda, koje pokrivaju tijelo
starijih lièinki i kukuljice. Potjeèe iz tropskih i subtropskih
podruèja Amerike. Poèetkom sedamdesetih godina se
udomaæio u Junoj Europi (Mound i Halsey 1978). Od
agruma najradije napada mandarinu (Citrus reticulata
Blan.) Od ostalih biljnih vrsta preferira: Coffea arabica
L., Mangifera indica L., Psidium guajava L. i  Solanum
melongenum L. (Martin 1982). Na napadnutim
biljkama prièinjava izravne tete sisanjem i neizravne
tete luèenjem medne rose na kojoj se razvija èaðavica.
Morfoloke odlike vrste opisuju Reuther i sur. (1989).
Odrasli kukci imaju tijelo blijedoute boje, pokriveno
bijelim votanim prahom. Tromi su, pa rijetko lete. Jaja
su tamnosmeðe boje, kobasièastog oblika, poloena u
krugove na nalièje lista. Lièinke prvog razvojnog stadija
su svijetlozelene boje dok su starije lièinke i kukuljica
smeðe. Tijelo lièinki je obrubljeno iroko rasporeðenim,
sjajnobijelim, votanim iljcima. Karakteristièna vunasta
prevlaka se javlja od treæeg stadija lièinke. Kolonije
lièinki, pokrivenih vunastom prevlakom i smjetenih na
nalièju listova, su indikator zaraze ovim tetnikom.
Odrasli kukci imaju tijelo blijedoute boje, pokriveno
bijelim votanim prahom. Tromi su, pa rijetko lete.
tetnik ima 4-5 generacija godinje (Reuther i sur. 1989;
Pollini i sur. 1993). Prezimljavaju lièinke treæeg i èetvrtog
razvojnog stadija. enke polau jaja na nalièje mladih
vrnih listova i na plodove. Embrionalni razvoj traje 10-
15 dana. Za razvoj lièinki i kukuljice je potrebno 4-6
tjedana.
U mediteranskim zemljama tetnik se suzbija
isputanjem endoparazitske osice Cales noacki How.
(Hym. Aphelinidae) èiji je uèinak parazitacije 70-80 %
(Pollini i sur. 1993).
Parabemisia myricae  ( Kuwana, 1927)
Tijekom posljednja dva desetljeæa, iz mediteranskih
zemalja stiu izvjeæa o pojavi titastog moljca
Parabemisia myricae na agrumima. Danas je prisutan u
Izraelu, Cipru, Grèkoj, Turskoj, Siriji, Italiji i panjolskoj.
U Hrvatskoj je karantenski tetnik i nalazi se na A1 listi
karantenskih tetoèinja bilja. Potjeèe iz Japana pa se u
svjetskoj literaturi obièno naziva Japanese bayberry
whitefly. Polifagna je vrsta. Osim agruma, Uygun i sur.
(1990) navode jo 25 biljaka domaæina a Garcia Segura
i sur. (1992) 34 biljne vrste. U Italiji prièinjava znakovite
tete na smokvi (Ficus carica L.) (Rapisarda i sur. 1990).
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Kao i ostale vrste familije Aleyrodidae, Parabemisia
myricae izaziva izravne tete sisanjem mladog porasta.
Intenzivno uæenje i otpadanje liæa, usljed sisanja, je
izraenije nego kod zaraze s Dialeurodes citri.  Lièinke
izluèuju mednu rosu na kojoj se razvija èaðavica.
Temeljem poljskih i laboratorijskih istraivanja u Turskoj,
Çinar i sur. (1994) su potvrdili da Parabemisia myricae
prenosi  vrlo opasnu bolest èiji je uzroènik citrus chlorotic
dwarf virus (CCDV) .
Morfoloke odlike vrste vrlo detaljno su opisali Rapisarda
i sur. (1990), Uygun i sur. (1990) te Garcia Segura i sur.
(1992). Odrasli kukci su manji u odnosu na prethodne
dvije vrste, duljina tijela dosie jedva 1mm. Tijelo i  krila
su pokriveni bijelim votanim prahom. Dok kukac miruje
Slika 5. Morfiloke odlike pupariuma (Martin, 1987)
Figure 5. Morphological sharacteristics of pupal case (Martin, 1987)
Stadij-Stage Dialeurodes citri Aleurothrixus floccosus Parabemisia myricae 
Odrasli-Adults  -tijelo i krila pokriveni bijelim 
votanim prahom 
 -u mirovanju krila stoje ravno 
u odnosu na povrinu lista 
 -naseljavaju mlade i starije 
listove 
 
-tijelo i krila pokriveni bijelim 
votanim prahom  
-tromi, rijetko lete 
-naseljavaju mlade listove i plodove 
 
-tijelo i krila posuti bijelim votanim 
prahom  
-siæuni 
-u mirovanju krila stoje koso u 
odnosu na povrinu lista 
-naseljavaju najmlaðe listove a 
ponekad mlade izboje i plodove 
Jaje-Egg  -poloena pojedinaèno, 
uspravno, na nalièju lista 
 -u poèetku blijeda a pri kraju 
razvoja svjetlosmeða 
 -valjkastog oblika 
 -zaobljena pri vrhu 
 -vidljive crvene oèi 
 -tijekom razvoja se naginju 
-poloena u krugove na nalièju lista 
-u poèetku blijeda a pri kraju 
razvoja tamnosmeða  
-oblika kratke kobasice 
-tijekom razvoja se naginju 
-poloena pojedinaèno, uspravno, 
ponekad u krugove, na licu i nalièju 
lista, u poèetku blijeda, zatim uta a 
pri kraju razvoja gtovo crna 
-valjkastog oblika 
-iljasta pri vrhu 
-tijekom razvoja se ne naginju 
Lièinka i kukuljica 
Larva and Pupa 
 -smjetene na nalièju lista 
 -plosnatog, prozirnog, golog 
tijela, dugoljstog oblika, uto-
zelene boje, s uoèljivim 
Yoblikom na leðnoj strani i 
okruglim analnim otvorom  
 -obilno izluèuju mednu rosu  
 
-smjetene na nalièju lista 
-plosnatog tijela, obrubljenog 
bijelim votanim iljcima, 
dugoljastog oblika, lièinke prvog 
stadija su svjetlozelene, starije 
lièinke i kukuljica su smeðe, od 
treæeg stadija se javlja 
karakteristièna vunasta prevlaka  
-obilno izluèuju mednu rosu 
-smjetene na licu i nalièju lista 
-plosnatog, prozirnog, golog tijela, 
dugoljastog oblika, uto-zelene 
boje, s prozirnim votanim prstenom 
oko tijela, analnim otvorom 
trokutastog oblika i 32 
submarginalne sete 
-obilno izluèuju mednu rosu 
 
Tablica 1. Temeljne morfoloke, bioloke i ekoloke odlike vrsta: Dialeurodes citri, Aleurothrixus floccosus i
Parabemisia myricae
Table 1. Fundamental morfological, biological and ecological caracteristics on Dialeurodes citri, Aleurothrixus
floccosus and Parabemisia myricae
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krila su poloena koso u odnosu na povrinu lista a ne
ravno kao kod Dialeurodes citri. Mujaci su rijetki. Jaja
su valjkastog oblika, iljasta pri vrhu, duljine 0,2 mm.
Pri kraju embrionalnog razvoja su gotovo crna. Poloena
su pojedinaèno, kruno ili polukruno na lice i nalièje
listova biljaka domaæina. Najuoèljivija morfoloka odlika
svih stadija lièinke i kukuljice je prozirni votani prsten
oko ovalnog tijela. Nadalje, analni otvor je trokutastog
oblika. Submarginalna regija je opskrbljena sa po
esnaest seta, sa svake strane, od kojih je kaudalni par
najdui.
Istraivanja glavnih biolokih odlika Parabemisia myricae
na Mediteranu su opisana  kod Uygun i sur. (1990) i
Garcia Segura i sur. (1992). Razmnoava se nespolno
to joj poveæava reprodukcijsku moæ a dolazi do izraaja
kod naseljavanja novih stanita. Prezimljava lièinka
treæeg i èetvrtog razvojnog stadija. Ima 7-9  generacija
godinje jer se razvija puno bre od vrste Dialeurodes
citri. Za cjelokupan razvoj od jaja do odraslog oblika
treba oko 24 dana.  Populacijske maksimume ostvaruje
u proljeæe i jesen. Vano je istaknuti da enke polau
jaja uglavnom na gornju stranu, jo potpuno
nerazvijenih, mladih listova. Kod visoke gustoæe
populacije, polau jaja i na mlado razvijeno liæe, mlade
plodove i izboje ali nikada na starije liæe. Naime, njena
kutikula mladog liæa omoguæava laki proboj sisala
lièinki. Mlade lièinke se premjetaju s lica na nalièje ali
ne naputaju matièni list. Oko 28 % lièinki ostaje na
licu lista, gdje se fiksiraju, to znaèi da zarazu s
Parabemisia myricae  moemo prepoznati i po liènkama
na licu lista.
Kulturalne i kemijske mjere suzbijanja ove vrste nisu
uèinkovite (Uygun i sur. 1990). Najbolji rezultati se
postiu biolokom borbom, isputanjem endoparazitske
osice Eretmocerus debachi Rose and Rosen (Hym.:
Aphelinidae) uvezene iz Kalifornije (Uygun i sur. 1990;
Sengonca i sur.  1994).
ZAKLJUÈCI
Tri vrste familije Aleyrodidae (Dialeurodes citri,
Aleurothrixus floccosus  i Parabemisia myricae) su
ekonomski vani tetnici agruma u mediteranskim
zemljama. U svim podruèjima uzgoja ovih kultura u
Hrvatskoj je prisutan titasti moljac agruma (Dialeurodes
citri). To je fizioloki  tetnik èija gustoæa populacije raste
u gustim i neprozraènim nasadima. Kulturalne mjere
koje osiguravaju strujanje zraka u nasadu su prva
stepenica koja vodi smanjenju brojnosti tetnika.
Buduæi da postoji moguænost unoenja novih vrsta
titastih moljaca Aleurothrixus floccosus i Parabemisia
myricae u Hrvatsku, potrebito je strogo kontrolirati uvoz
sadnica biljaka domaæina ovih vrsta. Od navedenih
biljaka, pri uvozu treba posebno pregledavati zimzelene
vrste jer se lièinke potencijalnih tetnika nalaze na licu
ili nalièju listova.
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